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PARATHËNJE
Cloud Computing, një model referencimi për fuqinë e kalkulimit dhe kapacitetit për hapesirë
karakterizon dekadën e dytë të shekullit Njëzet e Një. Kompani të mëdha si Amazon, Google
dhe Microsoft kanë zgjeruar infrastrukturën e tyre në botën e Cloud Computing. Kjo ofron
një menyrë shumë më të lehtë dhe më pak të kushtueshme për fuqinë që nevojitet. Përmes
virtualizimit të serverëve, fuqia e një paisjeje fizike mund të përdoret në mënyrë të efektshme.
Në këtë mënyrë, duke u bazuar në fjalët e këtyre provajdereve cloud computing është një hap
drejt Teknologjisë së Gjelbër. Këta provajderë mbështesin tezat e tyre me matje shkencore të
ndryshme, ata do e deshmojnë se përdorimi i Cloud Computing ka pakësuar emetimet e CO2
(Dioksidit të Karbonit). Për shembull PUE-Metric (Power Usage Effestiveness), tregon në të
vërtetë sa energji është konsumuar, një kompani që ka më poshtë se 1.2 (e matur me këtë
parametër) dëshmohet si një qendër e të dhënave shumë e përshtatshme për ambientin.
Sidoqoftë, me 18.04.2012, Greenpeace ka publikuar një statistikë që vetëm 56% e energjisë
për Cloud Computing vie nga burime që mund të rigjenerohen apo riciklohen, pjesa tjetër e
energjisë vie nga Thëngjilli dhe qendrat nukleare. Për atë PUE përkohesisht është lënë në
hije për tu rishikuar forma dhe saktësia e saj.
Pasardhësi i saj GPUE (Green Power Usage Effestiveness), tani është në testim se sa energji
cloud computing konsumon dhe nga vie kjo energji. Ky ishte një hap i domosdoshëm për të
vërtetuar se sa e “gjelbër” një qendër e të dhënave është. Për fat të keq GPUE ende nuk është
futur në përdorim në mënyrë te patjetërsueshme siq ishte PUE, sepse rezultatet e GPUE
fillimisht kanë qenë të këqija për marketingun e qendrave të të dhënave të atyre kompanive.
Definicioni i Teknologjisë së Gjelbër që San Murugesan e definon bën të mundur të spjegohet
lidhshmëria dhe të rregullohet i ashtuquajturi Green IT Cycle. Ky cikël spjegon që
Teknologjia e gjelbër duhet të bëhet shumë e rëndësishme në fillim të dizajnimit të harduerit
për tu perdorur, poashtu edhe në fund që të mund të riciklohet pas përfundimit të funksionimit
të tij.
Për të bërë këtë cikël të gjelbër, janë disa ide që nuk merren gjithmonë në konsiderim, sepse
në pikëpamjet ekonomike janë shumë më të kushtueshme për kompanitë e mëdha.
Riciklimimi, që ka të bëjë në këtë cikël i referohet e-waste (Electronic Waste) që paraqitet
në përfundim të harduerit, gjegjësisht pasi të mos mund të përdoret më për atë se çfarë është
projektuar. Mbetjet e paisjeve harduerike janë eksportuar në vendet në zhvillim për arsye se
kushtojnë më lirë pa marrë parasysh që e ndotin ambientin me substanca kimike që jane
përdorur gjatë prodhimit të tyre. Në bashkimin Europian ka një ligj për depozitimin e duhur,
mirëpo nuk lidhet me provajderët e mëdhenj siç janë Google, Amazon dhe Microsoft.
Kompanitë Europiane gjithashtu investojnë në teknika të gjelbëra dhe të pranueshme për
ambientin, që don të thotë se është e mundur që të operohet në një Cloud të gjelbër në mënyre
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të tërësishme. Prej këtyre faktorëve konkludojmë që teknologjia e gjelbër duhet të studiohet
dhe mund të implementohet shumë më shumë se sa është aktualisht. Nuk është e sigurtë nëse
cikli i gjelbër do të mund të implementohet me deshirë apo të bëhet i obligueshëm në te
ardhmen.
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1. Hyrje
Shumë kompani te mëdha ofrojnë zgjidhje efikase për cloud computing, sidomos për kompani dhe
organizata në menyrë që ata vet të operojnë me serverët e tyre, në qendra të të dhënave. Keto të
gjitha hyjnë në qendra të të dhënave të virtualizuara që operojnë në mënyrë stabile, efikase dhe jo
shtrenjtë të mirëmbahen. Në shikim të parë duken të jenë shumë efikase dhe jo me ndonjë rrezik
specifik, por a janë keto qendra ashtu si paraqiten ? Puna efikase duhet të jetë jo e shtrenjtë dhe e
përshtatshme për ambientin, mirëpo kjo duket të jetë “too good to be true” apo që në gjuhën tonë
do të thotë shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Arkitektura aktuale e qendrave të të dhënave
verifikuar nga studimet e anketat e ndryshme del të jetë e tejkaluar në kuptimin kohor, në kuptimin
që një arkitekturë e tillë do të mund të sillte teknologjinë dhe vet jetën njerëzore në situatë shumë
të rrezikshme.
Çdo njëra nga këto qendra të të dhënave e ka atë lloj infrastrukture, që investimet dhe shpenzimet
më të mëdha bëhen në sistemin e ftohjes, e që në shikim të parë duket të jetë shumë e tejkaluar për
teknologjitë aktuale. Në menyrë që të jenë sa më efikas, kta provajderë do të duhet të mbështeten
në burime të reja energjie, njëkohësisht do të kontribuohej edhe për ruajtjen e ambientit ,gjë kjo që
deri më tash nuk duket se është bërë. Në një studim, Greenpeace ka konkluduar se energjia vetëm
në 56% e qendrave të të dhënave fitohet nga burimet e energjisë së gjelbër apo të njohur edhe si
burime energjie që nuk e dëmtojnë ambientin, kjo dërgon në pyetjen ‘a është duke u operuar me
ato qendra të të dhënave në mënyrë të drejtë’ apo virtualizimi i servereve është i mjaftueshëm për
ti bërë ato qendra ‘të gjelbra’. Përveç një rishikimi të Cloud Computing dhe modeleve të tij, në këtë
punim gjendet një prezantim i qështjes së Teknologjisë së Gjelbër, Teknologji kjo që shihet si e
duhur dhe e së ardhmes.
Çfarë strategji ekzistojnë, çka dhe sidomos si janë implementuar spjegohet në një kapitull tjetër.
Do të shihet se janë disa mënyra që teknologjia e gjelbër të implementohet nëpër kompani e qendra
të të dhënave, por gjithashtu do shihet se këto qëllime nuk janë marrë në konsiderim prej po këtyre
kompanive, bazuar në sondazhet paraprake. Ato janë krahasuar në mënyre që të spjegohet se
ekzistojnë efekte të ndryshme nga që përdoren modele dhe vlera të ndryshme. Janë krahasuar
avantazhet dhe disavantazhet e modeleve dhe spjegohet se përmirësimi i proceseve të kopmanive
në menyrë inividuale mund të ndikojë në ruajtjen e ambientit. Në krahasimin e dy kompanive
Amerikane me ato dy Austriake, ne mund të shohim teknologjinë e gjelbër nga dy kënde të
ndryshme. Njëra anë është ekskluzivisht nga burime të ricikluara energjie dhe tjetra nga burime jo
konvencionale si Thëngjilli. Me pak informacion nga provajderët, tentohet të krijojmë një model
që tregon se ruajtja e ambientit dhe zhvillimi i teknologjisë në Europë dallon mjaft shumë me atë
në Shtetet e Bashkuara. Janë dhënë shembuj të ndryshëm gjatë punimit në mënyrë që diferenca të
vihet në pah. Pjesa e fundit e temës shtjellon parashikimin për pesë vitet e ardhshme. Rrjetet
telefonike do marrin shumicën e trafikut të internetit. Nëse dëshirojme që këto teknologji të gjelbra
të implementohen në të ardhmen, kompanitë Amerikane duhet të konsiderojnë impelemtimin e
këtyre projekteve.
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2 Definim: Cloud Computing
Instituti Nacional per Standarde dhe Teknologji (NIST – National Institute of Standards and
Technology), definon standarde te ndryshme zhvillimi dhe guida per qeverite dhe kompanite.
Ne “Special Publication 800-145” NIST ka spjeguar aspektet dhe konceptet ne menyre qe te ipet
nje definicion i unifikuar. Rezultati i ketij publikimi duhet te jete pergjigjja e pyetjeve bazike “Cka
eshte cloud computing?” dhe “Si te perdoret cloud computing?”

2.1 Definicioni
Cloud computing eshte nje model qe lejon qasje permanente ne nje pjese burimesh te konfiguruara
(rrjete, servera, aplikacione, sherbime) qe mund te sjellen shpejt dhe me perpjekje ose pjesemarrje
minimale nga servis provajderi. Ky model i Cloud eshte i komponuar nga pese karakteristika
esenciale, tre servis modele, dhe kater modele te shperndarjes. [4]

2.2 Karakteristikat kryesore
On-demand self-service
Personi mund te fute funksione komputimi si fuqi komputimi, hapesira automatike per ruajtje ne
rrjeta, pa bashkeveprim me perdoruesin qe te perdoret ndonje teknik ne qendra te te dhenave [4]
Broad Network Access
Funksionet krijohen permes internetit madje edhe permes platformave te zakonshme (laptopeve,
smartfoneve, tabletave)[4]
Resource Pooling
Energjia e gatshme eshte e ofruar nga disa shfrytezues. Sidoqofte diferenca eshte qe burimet jane
caktuar fizike ose virtuale, varesisht nga kerkesat e konsumatorit. Konsumatori nuk ka kontrolle
mbi ndodhjen e sakte te hapesires apo aplikacionit virtual. Me fjalen burim ketu permendim
memorjen, fuqine e procesimit, bandwithin dhe RAM (Random Access Memory)[4]
Rapid Elasticity
Burimet mund te perdoren totalisht ne menyre elastike dhe te lira, ne disa raste shkallezimi mund
te behet automatikisht ne menyre qe te perdoren sa me pak burime. Kjo mund te jete jo e limituar
nga konsumatori dhe te performohet ne cdo kohe.
Measured Service
Cloud sistemet automatikisht kontrollojne dhe rregullojne burimet bazuar ne kontrollueshmerine e
nje niveli te caktuar te nje sherbimi. Konsumimi i burimeve mund te perdoret edhe nga konsumatori
edhe nga provajderi[4]
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2.3 Modelet e shërbimit
Software as a Service (SaaS)
Softuer provajderi ua ofron produktin e tij konsumatoreve ne cloud infrastrukture. Ata mund ta
perdorin softuerin pothuaj nga cdo paisje. Megjithate konsumatori nuk administron inftrastrukturen
thelbesore siq eshte memorja ose fuqia e procesorit.[4]
Platform as a Service (PaaS)
Konsumatori do ngarkohet ne cloud platforme, p.sh. gjuhet e programimit, veglat dhe librarite.
Njejte, konsumatori nuk ka impakt ne infrastrukturen themelore, megjithate do te mund te kishte
nese i lejohet per te konfiguruar ndonje aplikacion qe mbahet per te.
Infrastructure as a Service (Iaas)
Fuqia e procesimit, memorja dhe lidhjet e rrjetit jane ne dispozicion per konsumatorin. Ata mund
te lidhen ne softuer sistem te prekonfiguruar dhe te konfigurojne nje sistem operativ. Edhe ketu
nuk mund te menaxhoje infrastrukturen themelore, mirepo e ka mundesine, memorjen, sistemin
operativ dhe pjeserisht edhe rregullat e firewallit. [4]

2.4 Modelet e shpërndarjes
Cloud Private
Ky lloj i Cloud infrastruktures eshte i rezervuar vetem per organizata individuale. Administrohet
ne nje dhome serveri te kompanise ose nga nje staf i nje qendre te te dhenave, dhe perdoret per
perdorim te brendshem.[4]
Cloud e Komunitetit
Keto lloj jane zakonisht ndonje person ose kompani specifike. Nese do te duhet ti qasen ndonje
burimi te ndare, rregullohet cloud e komunitetit. Shpesh eshte e administruar nga kompani te medha
ose IT provajdere eksternal.[4]
Cloud Publike
Ky lloj Cloud eshte i gatshem per masen e gjere. Mund te perdoret nga cdo kush dhe zakonisht
eshte i administruar nga organizata ose akademi te medha.[4]
Cloud Hibride
Kjo forme e cloud computing eshte nje miksim i te pakten dy modeleve (privat, komunitetit dhe
publik), pastaj keto kane standarde tjera.[4]
Diferenca kryesore e ketyre sherbimeve te njohur si servere virtual ose web host sherbime eshte
intervali i faturimit. Ne cloud computing, ti paguan per nje ore keshtu qe mund ta perdoresh ne
menyre fleksibile ate ,edhe pse zakonisht ato ofrohen ne marreveshje tre mujore apo gjashte
mujore. Cloud provajderet pergjithesisht ofrojne Service Level Agreements (SLA) per efikasitetin
dhe disponueshmerine e produktit, sidoqofte nuk ka asnje provajder momentalisht qe ofron
kontrate per privatesine, keshtu qe pergjegjesia mbetet me perdoruesin e cloud’it.
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3 Definim: Teknologjia e Gjelbër
Jo vetem transporti dhe industria te bejne te mendosh per ndryshimet klimatike – edhe ne
teknologjine e informacionit do te duhej qe secili ti merrte pergjegjesite dhe te tentohej te
reduktohet emetimet e CO2 (Dioksidit te Karbonit). Kompanite mbeshteten cdo dite me shume ne
teknologjine e gjelber, koncept ky qe do te diskutohet ne kapitujt ne vazhdim.
Nje hap i rendesishem ne kete plan virtualizimi, por jo i mjaftueshem siq do te shihet ne seksionin
4.2. Siq e cekem edhe me larte sipas Greenpeace vetem 56% e qendrave te te dhenave fuqizohet
nga energjia e paster. Te tjerat mbulohen nga plantacionet e Thengjillit dhe energjite nukleare.[8]
San Murugesan shkruan ne raportin e tij per teknologjine e gjelber:
“Eshte nje studim i praktikave te dizajnimit, prodhimit, perdorimit dhe deponimit te kompjutereve,
servereve, monitoreve, printereve, paisjeve te ruajtjes dhe sistemeve te komunikimit – ne menyre
eficiente dhe efektive me impakt sa me minimal per ambientin.”

Figura 1. Definimi i Teknologjisë së Gjelbër [10]

3.1 Motivimi për Teknologjinë e Gjelbër
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Mendimet e para per nje teknologji te paster dhe jo te rrezikshme per ambientin kane ardhur edhe
ne fillet e zhvillimit te teknologjise, mirepo shkaku i mos ndalimit te hovit qe ka marrur jane lejuar
te perdoren shume lloj te energjive, me kalimin e kohes impakti i ngrohjes globale dhe parashikimit
se nevoja per paisje teknologjike ne jeten e njeriut eshte e domosdoshme kane bere qe te fillohet te
mendohet seriozisht per gjetjen e burimeve te reja te energjise, burime keto qe te kene impaktin
minimal negativ ne jetet tona apo te pasardheseve tane. Teknologjia e gjelber ka filluar
transformimin dhe rimendimin e virtualizimit te servereve dhe te qendrave te te dhenave. Kjo don
te thote qe ne nje server te vetem, operojne disa servere virtual. Rrjedhimisht nga kjo del se mund
te reduktohet numri i servereve. Ky do te ishte themeli i Cloud Computing qe eshte definuar ne
seksionin 2.1, sidoqofte, ne keso qendrash te te dhenave nuk jane vetem disa, por ka qindra mijera
servere me te tjere servere te virtualizuar ne ta. Google eshte kompania me e popullarizuar qe punon
ne kete infrastrukture, dhe ne qendrat e saj gjinden produkte si Google Earth, Google Docs dhe
Gmail. Ne keso permasa te medha virtualizimi nuk eshte i mjaftueshem dhe kompania duhet te
marre edhe shume me shume servere tjere per tu pergjigjur kerkesave te klienteve, por pasiqe kjo
don te thote qe per te vere ne funksion tere keto qendra duhet te ipet nje sasi e pafundme energjie,
sigurisht do te duhet fitohet elektricitet me i shpejte dhe me i lire.[7][11][12]
Per keto arsye faktore te tjere si hardueri apo sistemet e ftohjes duhet te vijne ne konsiderim. Ketu
mund te kursehen prej 5% deri 25% e energjise qe konsumohet ngase vetem sistemi i ftohjes si i
tille harxhon rreth 35% deri 50% te energjise totale ne nje qender te te dhenave. Te motivuar nga
akuzat e Greenpeace per shkak te “energjise se ndyte qe perdorin” keto kompani marrin edhe me
shume cloud provajdere ne projektet e tyre qe ti bejne keto qendra te gjelbra. Google si shembull
momentalisht investon me shume se 5 miliard dollare ne projektet e energjise se eres, projekte kto
qe jane ne bregun lindor te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Atlantic Wind Connection Project
prej parashikimeve duhet te japin rreth 60.000 MW energji te paster. Jane turbina te eres ne det qe
permes nendeteseve neper kabllo bartin energjine deri ne kontinent. Nese Google ose ndonje
provajder tjeter do te duhet te ndertoje nje qender te te dhenave ne kete regjion, do te ishte e
deshirueshme te operohej me energji te eres.[13][8][14]
Google planifikon edhe nje projekt poashtu ne Atlantik qe te ndertohen qendrat e te dhenave ne uje
dhe energjia te gjenerohet nga levizja e valeve, poashtu uji te perdoret si ftohes. Gjithashtu eshte
tentuar te fitohet per nje patente, por a do te ishte i mundshem dhe produktiv eshte ende i paqarte.
Ne Gjermani krahasuar me SHBA vazhdimisht tentohet qe qendrat e te dhenave te behen me te
gjelbra. Servis provajderi i internetit ne Gjermani STRATO AG nxjerr energjine per qendrat e te
dhenave ekskluzivisht prej ujit (hydropower).
Duke
u
bazuar ne keto fakte, teknikat e modelimit duhet te perdorur per te ruajtur energjine per qendra te
te dhenave. Nuk do te duhet vetem te perdoret virtualizimi e te quhet i gjelber, por do te duhet te
ndertohet nje cikel i tere, prej dizajnimit deri ne riciklim, ne kete menyre te krijohet nje lidhje
ndermjet Qendrueshmerise, Teknologjise informative dhe Teknologjise se gjelber siq shihet ne
Figuren 2.[3][14][15]
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Figura 2. Lidhja ndërmjet Qëndrueshmerise, Teknologjisë së gjelbër dhe IT
3.2 Teknologjia e gjelbër: Teknike, Organizative, Ekonomike
Ne menyre qe te spjegohen keto lidhshmeri me lehte dhe me mire, mund te shikohen aspektet
Teknike, Organizative dhe Ekonomike.
Ne keto tri fusha do gjinden motivimet me te medha per kompanite qe te implementohet teknologjia
e gjelber, me kete do te rritej efikasiteti dhe te permiresohej imazhi i kompanive. Nese deshiron ta
ngrisesh efikasitetin e kompanise jo gjithmone do te duhej te perdoreshin teknika qe jane te mira
dhe te pershtatshme per ambientin. Problemi i evidentuar eshte mungesa e standardeve te
detyrueshme. Kur nje cloud provajder ose nje qender e te dhenave operon ne menyre efikase nuk
eshte aq e rendesishme per kompanine se energjia qe fitohet per te operuar me te fitohet nga
Thengjilli. Prej te dhenave qe jane fituar neper laboratore te ndryshme thuhet se temperatura e
brendshme e servereve ne ato qendra eshte 27°C, por nuk ceket nese do te ishte me efikas nje ftohje
me ajr apo me uje.[15][8][13]
Gjithashtu ishte edhe principi i Ground Water Cooling, qe mund te shihet ne figuren 3. Aty mund
te shihet rrugetimi i ujit nga pusi, qe ngrohet prej nderruesit te nxehesit (Heat Exchanger) dhe
kondicionerit te ajrit ,pastaj kthehet si uje i ngrohte. Nje qender e re e te dhenave e kompanise IGN
eshte ndertuar ne kete princip per te ftohur serveret e saj me temperature konstante prej 11.3 grade
Celcius. Pasi qe uji kalon permes qendres se te dhenave ngrohet vetem per 5 grade dhe kthehet
poshte, ne kete menyre kjo qender e te dhenave ka bere nje ruajtje te hatashme te energjise elektrike,
pasiqe ftohesi faktikisht eshte eliminuar.[16]
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Figura 3. Principi i ftohësit nëntokesorë me ujë[16]
Me nje princip te qendrueshem, mund te permiresohet imazhi i kompanise, poashtu edhe te fitohen
klientet. Per ate shohim shume kompani neper revista apo web faqe te deklarojne perkushtimin
ndaj teknologjise se gjelber. Kjo fillon ne prodhimin e komponenteve, shume artikuj permbajse
substanca toksike, por qe tani po nderrohen me alternativa te reja dhe te permiresuara. Sidoqofte
problemi eshte kushtueshmeria, si ne cdo qeshtje te implementimit te strategjive te reja. Kjo ngritje
ne kerkime dhe zhvillime don te thote edhe nje pengese per shume kompani qe aspektin e ambientit
nuk e shohin fare dhe kerkojne vetem perfitime materiale.[15][3]
Implementimi i teknologjise se gjelber mund te behet edhe neper korporata duke i optimizuar
proceset, nese do ti nderroje dhe permiresoje proceset ne menyre efikase, do te ishte e mungur te
shpetoheshin 7300 milion tone dioksid karboni vetem ne kete dege.[17]
Ka diference edhe ne aspektin gjeografik. Facebook ne vitin 2010 ne Oregon ndertoi nje qender te
te dhenave, qe furnizohet nga Pacific Corp. Supplier, sidoqofte kjo kompani ka ndertuar kete
qender ne menyre qe energjia te fitohet ekskluzivisht nga plantacionet e Thengjillit. Mirepo ne kete
rast gjeografikisht Facebook do ta kishte te pamundur rikrijimin e energjive, pasi po te ishte jashte
Buffalo’s, kompania do te mund te merrte nga energji nga ajo me uje, qe do te mund te mirrej nga
Yahoo ne kete lokacion.[12]
Keta provajdere duhet te jene shembull per implementimin e teknologjise se gjelber pasiqe perveq
problemeve te lartecekura, shumicen e emetimit te Dioksid Karbonit e emitojne Web Aplikacionet.
Video portalet, chatet dhe rrjetet shoqerore te gjithe operojne neper qendra te te dhenave per ate
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arsye do te ishte shume e rendesishme te fillonin te mendonin per qasjen ne teknologjine e
gjelber.[18]
Kur depozitohen komponentet e IT infrastruktures, teknologjia e gjelber duhet te ishte ende ne loje,
mirepo pikerisht ketu krijohet problemi, qe ne fazen e prodhimit ka nje rrol te rendesishem –
perdorimi i toksinave. Disa nga keto pjese gjejne perdorim ne produkte te reja prandaj egziston
udhezimi i ashtuquajtur Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), kjo don te thote qe
mbeturinat duhet te reduktohen ne sekretim me keto procese te permiresuara.[3]
Prodhueseve te harduereve me kete udhezim i eshte kerkuar qe i tere depozitimi qe kane bere ta
kthejne prap dhe ta shperbejne ne menyre te duhur. Deponimi i nje monitori ne SHBA kushton
rreth 15 dollare, kjo don te thote qe arsyeja kryesore eshte permbajtja e substancave toksike, e qe
ne raste te shpeshta keto mbetje jane eksportuar ne vendet ne zhvillim si India apo Afrika, gjithsesi
shitja e nje monitori ne vende si Nigeria kushton 50 dollare per cope [2]
Kunder ketij problemi punon E-Waste Foundation (www.ewastefoundation.org). Pjesezat
kemikale qe mund te perdoren perseri do te mund te hiqeshin nga ato harduere edhe te perdoren
tjeter kund ose te deponohen ne menyren e duhur. Nje problem tjeter ne kete politike eshte validiteti
qe egziston vetem ne Bashkimin Europian, ne kete menyre nuk ndikon ne vendet tjera. Ne te njejten
menyre duhet te punojne edhe organizata tjera, si Greenpeace sepse do te ishte me mire per nje
pikepamje globale, meqenese shumica e fabrikave nuk gjinden ne Europe.[3]
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4 Qëndrueshmëria e Energjisë në operimin me IT
4.1 Pse një Teknologji e gjelbër ?
Nevoja per te reduktuar emetimet e CO2 dhe qe mos te ndotet ajri, gje qe fabrikat e gjelbra nuk do
e benin. Keto mund te ndahen ne burimet e energjise dhe mund te shihen ne Tabelen 1. Konsumimi
i energjise luan nje rrol te madh ne ndryshimet klimatike. Energjia elektrike qe konsumojne
serveret, kompjuteret si dhe ne menyre specifike sistemet e ftohjes eshte duke e ngritur konsumin
vazhdimisht, nese shihni Figuren 4, te forma e vektorit “business as usual (biznesi i zakonshem)”
do te shihni nje ngritje te afersiht 46Wh ne Gjermani. Kompania do te mund te perdorte masa me
te rritura te teknologjise se gjelber, mirepo siq e shihni perfitimet nuk do te ishin edhe aq te
medha.[9]

Figura 4. Konsumimi i energjisë nga serverët
dhe qendrat e të dhënave në Gjermani (2008)[19]
Konsumimi vjetor i energjise nga serveret dhe nga infrastruktura i matur nw 2008 ne Bashkimin
Europian ishte 40 Terawatt ore, qe i bie te jete ne blere prej 6 miliard euro.
Si krahasim cdo Kompjuter personal (PC) gjeneron nje ton dioksid karboni cdo vit, kjo pritet te
rritet deri ne 47% ndermjet viteve 2008 dhe 2013. Problemi eshte qe edhe pse virtualizimi i
servereve do vazhdoje nuk do te mirren masa te matjeve te efikasitetit te enegjise nga prodhuesit e
IT. Do te duhet ti bashkangjitemi organizatave per te diskutuar qeshtjen e teknologjise se gjelber,
si ne rastin e transportit. [17][9][19][3]
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Jo vetem konsumimi i energjise demton ambientin tone. Prodhimi i produkteve te IT dhe deponimi
i tyre gjithashtu duhet te fajesohen per ndryshimet globale. Paisjet e vjetera te teknologjise
informative jane deponuar neper gropime apo jane derguar ne vende te treta dhe keshtu e kane
kontaminuar token dhe ujerat nentokesore.[3][9]

Tabela 1. Emetimi i CO2 nga burimet e ndryshme te energjisë [15]
Burimi i energjise
Era
Rezervaret hidroelektrik
Biogaz
Lumenjte hidroelektrik
Solar
Biomass
Solar PV
Geotermal
Nuklear
Gaz Natyral
Diesel
Vaj i rende
Thengjill
Qymyr jo i ashper

G CO2/KWh
9
10
11
13
13
14
32
38
66
443
778
778
960
1050

Sipas nje studimi te permiresuar te Bitkom ne 2012, qe evidentohet ne statistikat e Figures 5, ne
krahasim me vitin 2008 (Figura 4) krahasohet skenari “biznesi i zakonshem” ne ruajtjen e 1.4 TWh
perkunder zhvillimeve te pritshme. Arsyeja kryesore i atribuohet permiresimit te air kondicionimit
dhe perdorimit me efikas te UPS sistemeve. Kushtimi i tanishem eshte rritur per 12% prej 2008,
gjithashtu numri i servereve ne Gjermani eshte rritur per 7%, duke u bazuar ne statistikat. Prej ketij
diagrami ne Figuren 5 shihet se nese do te teknologjia e gjelber do fillonte te implementohej,
konsumimi i energjise do ishte 7TWh deri ne 8TWh ne 2012, trendi do te rritej vetem ne menyre
graduale ne kete drejtim.
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Figura 5. Konsumimi i energjisë nga serverët
dhe qendrat e të dhënave në Gjermani (2012)[20]
4.2 A është e “gjelbra” me të vërtetë e “gjelbër”?
Pikat ne vazhdim permbajne nje permbledhje se cka duhet te kuptoj nje IT provajder me fjalen
‘Teknologji e gjelber’
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dizajn per qendrueshmerine e mjedisit
Komputim me energji efikase
Menaxhim i energjise
Dizajnim te qendres se te dhenave
Virtualizim te Servereve
Deponim dhe Riciklim i pergjegjshem
Rregulloren e pajtueshmerise
Masa te gjelbra, vegla dhe metoda vlersueshmerie
Reduktim te rrezikut te ambientit
Perdorim i energjive te reja
Produkte me etiketime eco-friendly

Shumica e provajdereve kane vazhduar me ecurine e zakonshme te biznesit te tyre, perveq disave
qe i permbushin kriteret e cekura me larte, e qe pershkruhen ne menyre te detajuar me poshte.
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Figura 6. Arsyet dhe perfitimet se pse duhet të përdoret Teknologjia e Gjelbër [9]
Riorganizimi i qendres se te dhenave te IBM’se eshte bere ne menyre qe eshte perfituar 85% e
shpenzimit te energjise, avantazhi tjeter i ketij ristrukturimi ka qene ruajtja e hapesires per 90%.
STRATO AG me qender ne Berlin e menaxhuar nga sisteme me te mira te ftohjes ruan 30% me
shume energji cdo vit, dhe planifikon 15000 ton CO2 permes ruajtjeve te energjise
hidroelektrike.[17]
Nje ankete qe eshte bere ka dhene keto rezultate:
▪
▪
▪
▪

50% e kompanive te anketuara perdorin virtualizimin e servereve
32% e kompanive perdorin ftohjen me presion (Double bottom – pressure cooling)
17.5% e kompanive kane servere qe kur sjane ne perdorim, automatikisht ndalen.
Vetem 7.7% kane futur ne perdorim ujin per te rritur efikasitetin e ftohjes.

Ftohja me uje eshte disa qinda here me efektive se ftohja me ajr, sidoqofte sasia eshte e limituar.
Per te pasur zgjidhje ne kete pike jane permendur ujerat nentokesor qe do te mund te riperdoreshin
dhe qe gjejne vend per spjegim ne kete punim.
Siq shihet ne kete figure teknologjia e gjelber perdoret vetem ne perdorimin e paisjeve (Figura 7),
edhepse prodhimi i gjelber dhe mbetjet e gjelbra do te mund ta ndihmonin ambientin ne shume
menyra siq ceket ne seksionin 3.2.[9]
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Figura 7. Definicioni i Teknologjisë së Gjelbër – përdorueshmëria [10]
Nje qender e te dhenave e nje provajderi te madh kerkon energji sa 250.000 shtepi banimi ne
Europe. Pasiqe kerkesa eshte kaq e larte, Greenpeace ka supozuar qe kjo eshte nje kerkese e madhe
per Thengjill dhe energji Nukleare ne menyre qe te kete sasi te mjaftueshme per keto kerkesa.[8]
Statistikat (shih Figuren 8, Figuren9 dhe Figuren 10) tregojne se vetem 15% e elektricitetit fitohet
nga burime te pastra energjie. Sidoqofte siq ka bere kompania austriake ACP IT Solutions GmbH,
eshte e mundur te blihet energji prej burimeve 100% te pastra (shiko kapitullin 6), problemi eshte
zgjedhja e lokacionit, sepse ne disa vende te botes nuk ka asnje mundesi te blihet energji e gjelber
(seksioni 6.2)
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Figura 8. Tabela e kompanive dhe energjive të cilat i përdorin 1[8]

Figura 9. Tabela e kompanive dhe energjive të cilat i përdorin 2[8]
Siq shihet, provajdere te ndryshem perdorin burime energjie te ndryshme. Ne rastet me te shumta
dominon Thengjilli pastaj vie energjia nukleare. Pse nuk shihet nje dominim i energjise se gjelber
14

ketu eshte ndoshta pozita gjeografike e kompanive te permendura. Gjithsesi keto kompani kane
mundesi te behen me te gjelbera duke i permiresuar proceset e punes ose harduerin me teknologji
te gjelber, madje edhe ne procesin e ftohjes do ruhej shume me shume energji nese nuk do blihej
nga Thengjilli apo energjia Nukleare.

Figura 10. Tabela e kompanive dhe energjitë të cilat i përdorin 3[8]
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5 Modelimi dhe Analizimi
Ka disa modele kalkulimesh ne menyre qe te reduktohet konsumimi i energjise ne qendra te te
dhenave, per te thene jo te gjitha menyrat kane efektet e njejta. Ketu jane spjeguar tre modele qe
tentohet te spjegohet problemi i energjise ne menyre matematikore.

5.1 Efektiviteti i përdorimit të Energjisë së Gjelbër
Power Usage Effectiveness apo PUE eshte nje parameter i zhvilluar nga The Green Grid
(www.thegreengrid.org) per te matur efikasitetin e energjise ne qendra te te dhenave [21]
“Qendra e te dhenave definohet si nje hapesire, nje dhome, nje ndertese apo lokacion per nje
procesim te centralizuar, ruajtje apo transmision te te dhenave”[22]
E spjeguar ne menyre te thjeshte, kjo vlere spjegon sa kWh energji shtese i duhen nje paisjeje per
te operuar.[21]
Duke u bazuar ne ate teori ,formula eshte:
PUE=Kerkesa totale per energji / Kerkesa per energji te IT
Per fat te keq kjo vlere perdoret vetem per strategji te shitjes dhe jo realisht te jete e gjelber. PUE
vetem spjegon se sa energji shtese i duhet paisjeve, por nuk tregon se edhe nga duhet te vije kjo
energji. Per kete arsye eshte futur ne perdorim njesia tjeter matese GPUE (Green Power Usage
Effectiveness). Ne kalkulimin permes kesaj formule tani eshte futur edhe burimi i energjise si
faktore ne menyre qe me vone te shihet se sa ndikim ka ky burim. Me detajisht vlerat e kesaj
formule mund te shihen ne grafin ne vazhdim edhe pse siq mund te shihet ne seksionin 6.2, nje
qender e re e Microsoftit edhe pse burimin e energjise e kishte nga burimet e ndyta te Thengjillit,
vlerat e saj te PUE ishin shume te larta.[21]
Formula e re e permes teorise vjen :
PUE = G X PUE (G eshte faktori se nga vjen energjia)
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Figura 11. Sa e gjelbër është industria me formulën GPUE [21]
5.2 Modeli i procesit për Teknologji të Gjelbër në një qendër të të dhënave
Ne Shtator te vitit 2010, Zyra Federale Administrative ne Gjermani publikoj nje model udhezim
per teknologjine e gjelber ne nje qender te te dhenave. Kjo erdh nga rishikimet e teknologjise se
gjelbert qe per qellim kishin efikasitetin e operimit te teknologjise informative.
Kjo i referohet atyre gjerave qe nuk ishin te gjelbera, dhe faktoreve te tjere te rendesishem si dizajni,
prodhimi dhe depozitimi (shih Figuren 7). Ne kete punim jane spjeguar hapat esencial te ketij
modeli. Dokumenti ndahet ne kater kapituj [22]:
▪
▪
▪
▪

Bazat
Analiza
Rishikimi dhe Seleksionimi
Implementimi

5.2.1 Bazat: Perdorimi dhe Efikasiteti

Metodologjia CADE (Corporate Average Datacenter Efficiency), i zhvilluar nga instituti Uptime,
konsideron matjen e efikasitetit te energjise ne nje ndertese, komponenteve te IT, kapacitetit per
perdorim nga ajo ndertese dhe komponentet e IT infrastruktues. Keshtu nje vleresim i plote i
funksionalitetit te nje qendre te te dhenave.[22]
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Figura 12. Dizajni i metodologjisë CADE [22]
Per optimizimin e nje qendre te te dhenave te gjitha palet e interesuara duhet te kyqen dhe te
analizojne planin e cdo aspekti te mundshem.
Perdorimi i ketij kalkulimi fillon me kalkulimin e efikasiteti te energjise se nderteses, qe definohet
si raporti ndermjet komponenteve te IT dhe jo-IT komponenteve ne nje qender te te
dhenave.”Komponentet jo-IT per shembull jane kondicioneri i ajrit dhe perforcuesi i rrymes
(perfshire dhe UPS). Nje faktor i efikasitetit te energjise se nderteses psh. 65% don te thote 35% e
performanses se jo-IT komponenteve eshte duke u konsumuar.”[22]
“Ne pergjithesi, efikasiteti i energjise se nje ndertese eshte i njohur gjithashtu si Data Center
Inftrastructure Efficiency (DCiE) faktor. Vlera reciproke e efikasitetit te energjise se nje ndertese
eshte quajtur Power Usage Effevtiveness (PUE). Nje DCiE e 65% rezulton ne nje PUE 1.54
(Metoda e kalkulimit : 1/0.65 = 1.54). Kjo don te thot qe nje qendreje te te dhenave me fuqi 15.400
wat, paisjet e IT konsumojne 10.000 wat.”
“Kapaciteti shpreh nivelin ne te cilen eshte duke u shfrytezuar kapaciteti i nderteses”.[22]

Tabela 2. Komponentet e përdorimit në një ndertesë [22]
Komponenti
Energjia Elektrike
Performansa e ftohjes
Perdorimi i hapsires
Perdorimi i Nderteses (Objektit)

Kalkulimi
(Energjia e shfrytezuar)/(Energjia ne dispozicion)
(Kapaciteti i perdorur i ftohesit)/(Kap. Ne dispozicion)
(Kapaciteti i perdorur)/(Kapaciteti ne dispozicion)
Mesatarja e tre komponenteve
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Efikasiteti i energjise se IT eshte fuqia e komputimit ne proporcion me te hyrat e energjise se IT
komponenteve, por pasiqe kjo eshte e veshtire te caktohet, do te duheshit te mbeteshit ne
besueshmerine e prodhuesit.[22]
“Shfrytezimi i IT rezulton nga perqindja e perdorimit aktual te kapacitetit ne dispozicion. Ajo
llogaritet ne pergjithesi ne perdorimin mesatar te komponenteve te IT si Procesorit(CPU),
memorjes, rrjetit, dhe hapesires ne rrjet.Vlerat e matura ne kete raste jane komponentet e vlerave
te punes, qe jane te hapura per procese te ndryshme, ne lloje te ndryshme te harduereve.” [22]

Tabela 3. Përdorimi i komponenteve të IT [22]
Fusha
Perdorimi i CPU
Memorja Kryesore
Perdorimi i Rrjetit
Perdorimi i SAN
Perdorimi i IT

Komputimi (Kalkulimi)
Mesatarja e perdorimit te kapaciteteve te CPU
Mesatarje e perdorimit te memorjes kryesore
Mesatarja e perdorimit te rrjetit
Ndan te dhenat me qasje ne X ditet e fundit / Kapaciteti
Mesatarja e fushave

5.2.2 Analiza

Modeli analitik eshte nxjerrur nga CADE –metodologjia dhe vlerat jane te perdorura vetem si
udhezim. [22]
Eshte ne renditjen e njejte si ne kalkulimin e perdorimit. Faktori i eficiences se energjise se
nderteses i barabarte me DCiE (shih 5.2.1) dhe eshte i percaktuar nga matjet ne qender te te
dhenave. Vlerat e perdorimit te nderteses zakonisht jane te njohura ose mund te fitohen prej matjeve
te kapacitetit ekzistues si energji elektrike, e ftohjes apo e hapesires se perdorimit.[22]
Eficienca e energjise se IT eshte faktori me i veshtire per tu percaktuar dhe zakonisht duhet te
mbeshtetemi ne infomacionet qe i ka ofruar prodhuesi. Gjithashtu duhet patur nje vleresim
individual per te gjitha pjeset veq e veq, dhe jo si grupacion i tere.[22]
Te gjithe komponentet jane futur ne kete matje, keto perfshijne [12]:
▪
▪
▪
▪
▪

HVAC Power
Ndertesa
Paisjet e IT
Sistemet e telekomunikimit
Komponentet e LAN dhe WAN

5.2.3 Vlerësimi dhe Selektimi

Vleresimi dhe selektimi eshte njera nder pikat me te rendesishme. Eshte proporcioni kostoperfitim dhe fizibiliteti ne perdorim. Do te identifikoje masat e sakta qe ndihmojne te
optimizojne dhe te ngrisin efikasitetin e nje qendre te te dhenave.Keto matje dhe mendimet
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shtese jane listuar ne projektin specifik. Per te ekzaminuar kete katalog jane zgjedhur masa
tjera, qe jane vleresuar nga ana e kualitetit dhe e kuantitetit. [22]
Figura 7 ne vazhdim prezenton definimin e shkalles se Fizibilitetit [22]

Figura 13. Definimi i kritereve të implementimit [22]
Pas ketij hapi, matjet grupohen ne dimenzione.Kjo perfshine implementimin e te ashtuquajtureve
profil, qe perfshijne nje faqe pershkrimi te matjeve individuale.[22]
5.2.4 Ekzekutimi

Pas planifikimit vazhdon implementimi i projektit, per ate eshte mire te kete edhe nje plan te
implementimit pasiqe eshte mjafte i rendesishem. Profili permban nje pershkrim te matjeve te
parapara dhe gjithe varesite nga matjet tjera si dhe koston e perfitimet nga to. Supozimet per
seleksionimin e ketyre masave jane dokumentuar ne hapin e radhes ne karakteristikat e
implementimit dhe sherbejne si input per kalkulimin e potencialit.
5.2.5 Përmbledhje

Avantazhi i qarte eshte se permes ketij modeli eshte e mundur qe definitivisht te implementohet
teknologjia e gjelber ne nje qender te te dhenave. Normalisht qe eshte e rendesishme qe
vazhdimisht te permiresohen projektet dhe masat matese ne periudha afatgjata, dhe jo vetem te
spjegohet me shembuj te thjeshte. Sa me shume perseriten keta hapa dhe evoluon teoria, aq me
shume energji mund te ruhet. Ndjej se ky mund te jete edhe nje lloj disavantazhi pasi do te duhej
shume burime njerezore qe te punojne ne kete drejtim, mirepo qe ne fund do ia vlente.
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5.3 Modeli Matematik i konsumimit të energjisë në një qendër të të dhënave
5.3.1 Hyrje

Per shkak qe konsumimi i energjise eshte nje faktor i madh i kostos ne planifikimin dhe operimin
e nje qendre te dhenash, eshte bere projekti nga CTI (Commission for Technology and Innovation)
dhe i ashtuquajtur “Modeli Matematik i konsumimit te energjise ne nje qender te dhenash”. Qellimi
eshte te jete nje softuer lehte i perdorshem, qe te mund te kalkuloje konsumin e energjise ne ato
qendra dhe ne regjionet me te ulta.
Kjo vegel do te mundesonte te identifikoheshin klientet mundesive te optimizimit per ruajtje sa me
shpejte qe eshte e mundur. Modeli matematik eshte zhvilluar ne baze te standardeve dhe
udhezimeve, dhe i testuar me masa ne qendra reale te te dhenave. [23]
5.3.2 Rrjedhja e energjisë në një qendër të të dhënave

Per modelimin e nje qendre te te dhenave, rrjedhja e energjise duhet te kete rendesi paresore.
Permes energjise elektrike, qendra e te dhenave eshte e furnizuar me energji dhe ajo energji
perfundon ne fund prap si nxehtesi, varesisht prej konfigurimit dhe lidhjes se rrjedhjeve te energjise
permes disa stadeve qe jane vendimtare per planifikim.[23]

Figura 14. Rrjedhja e energjisë në një qendër të të dhënave [23]

5.3.3 Modelet e përgjithshme dhe sistemet dytësore

Paisjet e IT ne nje qender te dhenash jane konsumuesi real i burimeve te energjise qe rrjedhimisht
eshte vendimtar per definicionin e sherbimeve te IT. Kur do te ndertohet nje qender te dhenash e
re, do duhet te parashikohet energjia elektrike bazuar ne keto vlera. Proporcioni i paisjeve te
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datacom, se sa ato paisje konsumojne energji ne nje qender, variron nga 50% deri ne 80%, dhe
energjia elektrike kthehet ne nxehtesi. Kjo formon bazen per modelim dhe quhet energji e
konzervuar. [23]
UPS (Uninterruptible Power Supply) arrin vetem deri 2 deri ne 4 % te energjise totale elektrike.
Ndersa keto sisteme jane dizajnuar per kerkesa maksimale elektrike. Per kete model, gjithnje jane
konsideruar vetem modelet e ftohjes me ajr qe me vone do te mund ti shtohen ftohjet me uje.
Ftohesi qarkullues e zhduke nxehtesine nga paisjet e datacom. Ne kete pjese te modelit
performanca e ventilatorit dhe shkalla e rrjedhjes nevojiten per te kalkuluar. Diferenca e
temperatures qe devijon ndermjet hyrjes dhe daljes nga ftohesi perdoret per kalkulime matematike.
Energjia totale e konsumimit ne nje qender eshte ne rangun prej 4% deri ne 10% dhe perdorimi ne
praktike ndermjet 50% dhe 100% [23]

Figura 15. Vlerat e kalkuluara dhe vlerat e matura [23]

5.3.4 Rezultatet
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Blloqet e pershkruara llogarisin per cdo ore fuqine e nevojshme elektrike [23]
➢ UPS Modeli kalkulon humbjen e energjise
➢ ULK Modeli kalkulon energjine elektrike
Kerkesa totale elektrike eshte shuma e ketyre elementeve qe mund te prezentohet me formulen ne
vazhdim: [23]
PUE=Ptot/PIT [23]
5.3.5 Produkti Final : Softueri

Ne fund ajo qe ka me se shumti rendesi eshte programi apo Softueri qe na jep mundesine qe te
fillohet te matet ne menyre te sakte konsumi i energjise dhe krijimi i kushteve te pershtatshme qe
ne menyre matematike te mund te verifikohet se cfare energjie do te mund ti duhet nje qendreje te
te dhenave, dhe nga te fillohet me projektimin e saj. Produkti Final sjelle arkitektet dhe dizajneret
e qendrave te te dhenave qe lejon te percaktohet konsumimi i energjise ne nje objekt apo ndertese
si ajo. Keto te dhena jane te rendesishme per kalkulime te tjera te konsumit mujor apo ditor.
Nje softuer i tille e ben te mundur qe te simulohet pothuaj nje perdorim real ne ato kushte dhe te
kalkulohet si i tille. Ne teste te ndryshme ka vetem diferenca te vogla (shih Figuren 15), shikuar
prej kesaj pikepamjeje ky model ka shume mjaft shume avantazhe.

23

6 Krahasimi i provajderëve
6.1 Web Shërbimet e Amazon
Cloud infrastruktura e Amazon Web Services (AWS) eshte njera nder me te popullarizuaratqe ka
ekzistuar. Furnizon shume kompani me energji per komputim. Ne nje raport kompania tregon sa
ekonomike eshte qe te merret me qera infrastruktura ne kete cloud, siq do te mund ta kishe kete
energji ne kompanine tende personale.
Njeri nga perparesite eshte qmimet e harduerit, ku bizneset e vogla nuk mund te marrin aq shume
lirime, per kete arsye kushtojne me shtrenjte se kta provajdere. Avantazhet tjera qe jane spjeguar
ne kete raport perfshijne qasjen nga pika te ndryshme, shtrierjen si dhe sigurine e kesaj
infrastrukture. Per fat te keq qka mungon ne raport jane te dhenat e konsumimit te energjise dhe
nga eshte burimi i saj [5]

6.2 Qendra e të dhënave e Microsoft në Chicago
Ne 2009, Microsoft prezantoi njeren nga qendrat me te medha ekzistuese. Ishte e ndertuar ne
Chicago dhe e pajisur me kontainere te tere qe kishin servere. Ne njeren nga keta kontainere gjendet
edhe Windows 2000 Serveri. Njeri nga serveret me te mirenjohur te pakten nga perdoruesit e
platformes se Microsoftit – Sistemit Operativ Windows, platforme kjo qe eshte me e perhapura ne
vendin tone. [21]
Duke e matur me vleren e PUE 1.22 kjo qender e te dhenave do te duhej te ishte model. Sidoqofte
siq i referohemi sektorit 5.1, kjo vlere nuk do te thote asgje pa origjinen e energjise. Nese do te
shohesh qe 72.8% e energjise vjen nga Thengjilli, 22.3% prej fuqise nukleare, 3.8% prej energjise
hibride dhe vetem 1.1% vjen nga energjite qe mund te ripertrihen. Kjo tregon se ne kete qender te
dhenash teknologjia e gjelber ka shume pak impakt, vlera bazike per ambientin.[21]

6.3 ACP Qendra e të dhënave në Vienë
ACP IT Solutions ne Viene ka arritur qe ta ktheje virtualizimin e qendres se te dhenave, dhe te
ruaje energjine ne proporcion 1:5. Me vone ishte blere nje server i ri, mirepo ruajtjet ne konsumin
e energjise kan qene 20%.
Ne kete kompani temperatura ne qender te dhenash eshte 6 grade Celcius kshtu qe nuk kane nevoje
per ftohesa shtese, gjithashtu kjo kompani Austriake mbeshtetet ne energji qe riciklohen. Duke u
bazuar ne nje interviste te nje punonjesi, ne Austri eshte e mundur qe te blihet 100% e burimeve te
energjise nga energjia e paster pasiqe eshte gatshme, do te ishte vetem me e kushtueshme, por me
shpresen qe me kohen edhe kjo do ndryshoje.

6.4 Conova Communications LTD ne Salzburg
Qendra e te dhenave e Conova Communications ka nje dalje elektrike afersisht 1.5 MW. Eshte
njera nder qendrat me moderne ne Austri. Merr energji elekstrike nga Salzburg AG, qe ofron nje
te ashtuquajtur fuqi-mix. Kjo eshte e fituar kryesisht nga hidroburimet dhe energjia e eres, dhe te
tjera burime energjie te pershtatshme per ambientin.
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Ne disa raste, eshte i perdorur edhe principi i ujerave nentokesore, qe eshte shum me efektiv se
ftohja me ajr. Permes matjeve eshte konkluduar se eshte bere nje ruajtje e hatashme e energjise.

6.5 Konkludim
Cikli i Teknologjise se gjelber prej prodhimit deri ne riciklim (Figura 1) eshte i reflektuar te
krahasimi i provajdereve. Nese merr shembull qendren e te dhenave te Microsoftit qe jane instaluar
224.000 servere ne 112 kontainere do shihet se depozitimi dhe riciklimi i tyre i mevonshem do te
ishte i pamundur nese vazhdohet me kete tempo. Per kete arsye provajderi duhet te merr
pergjegjesite per te implementuar ciklin e gjelber
Per sa i perket deponimit te paisjeve te IT dhe para se gjithash, prej kur ka hyre udhezimi
administativ WEEE (seksioni 3.2) kompanite Austriake si ACP apo Conova duhet ti kthejne paisjet
e tyre dhe ti deponojne ne menyre te pershtatshme, ndersa per fat te keq ky udhezim administrativ
nuk vlene per kompanite e medha Amerikane siq jane Microsoft apo Google.
Prej ketyre fakteve mund te konkludojme qe kompanite e krahasuare mund te futen ne dy vende te
teknologjise se gjelber. A eshte gabimi ne dizajn apo ne prodhim per fat te keq nuk mund te
percaktohet.

Figura 16. Definicioni i Teknologjisë së gjelbër
– përdorimi dhe fokusimi për depozitim [10]
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7 Vlerësimi dhe Perspektiva
Siç u pa edhe ne kete punim Cloud Computing dhe Teknologjia e Gjelber ende nuk jane ne
bashkepunimin e duhur. Lakmia per te patur fitime sa me te medha dhe kosto sa me te vogel ben
qe kjo teknologji te mos jete e shtrire aq sa duhet dhe aq sa te te jete e pademshme per ambientin.
Por gjithsesi shihet nje permiresim dhe nje deshire e dukshme qe jane duke e shfaqur provajderet
e ndryshem, sidomos shembujt e kompanive ACP dhe Conova ku menaxhimi i energjise nga ana
e tyre duhet te mirret si shembull. Edhe ne Gjermani tentohet qe Teknologjia e Gjelber te vihet ne
pah me shume, permes pilot projekteve i tregohet operatoreve si te permiresohet cikli i
Teknologjise se Gjelber dhe keshtu te mbrohet ambienti.
Gjithashtu duke folur ne menyre te drejte formula e GPUE tregon se asnje nga prodhuesit e
teknologjive nuk operojne me nje qender te te dhenave totalisht te gjelber, edhe pse vlerat PUE
paraprakisht e thonin kete. Per fat te keq ende shume kompani e perdorin PUE si arme marketingu
dhe per momentin eshte mjafte veshtire qe te implementohet GPUE ne teresi globale. Poashtu eshte
mire te shihet qe ka tendenca te zgjidhjes se problemeve te Cloud Computing dhe Teknologjise se
Gjelber nga dita ne dite, dhe ky duket te jete qelesi qe nje dite te kemi nje teknologji totalisht te
paster dhe jo te demshme per ambientin.
Sidoqofte ky ndryshim duhet te filloje sa me shpejt pasiqe sipas vleresimeve thuhet qe ne qendrat
e Cloud Computing jane investuar 450 Miliarde euro, shifer astronomike por qe ne kete trend do
te shkoje ne rritje shume me te shpejte. Ne 2008 konsumimi global i energjise elektrike nga ana e
teknologjise informative ishte afer 2%, keshtuqe nese kjo shkon ne rritje do te duhet te mendohet
se e vetmja zgjidhje per kete problem eshte ndryshimi i burimeve te energjise, pra sa me shume te
tentohet te largohet nga burimet e energjise se ndyta apo jo te riciklueshme, dhe te fillohet te
mendohet per energji siq jane energjia e eres apo energjite solare, sepse nje vazhdimesi e tille do
te sillte fundin e botes shume me shpejte se qe pritet.[8]
Ne kete menyre Cloud Computing nuk do te kishte impakt vetem ne servere dhe kompjutere por
gjithashtu edhe ne industrine celulare, duke e ditur se deri ne vitin 2016, 60% e trafikut te internetit
do te jete shkaku i smartfoneve dhe Wi-fi’se. Ne nje studim Cisco vjen ne perfundim se ne 2016
afersisht 3.4 Miliard njerez do te operojne me afersisht 18.9 Miliard paisje online, ndersa nese
krahasohet transferi mujor i te dhenave ne 2011 qe ishin 30.7 Exabajt me ate te 2012 44 Exabajt
ateher e shohim se do te rritet ne menyre shume te shpejte. Nese vazhdohet me kete tempo trafiku
mujor ne 2016 do te jete 110 Exabajt, dhe hapesirat e telefonise do te duhet te rriteshin ne fuqine e
18’te.[1]
Pas gjith ketyre te dhenash, edhe qendrave te te dhenave do te ju duhet shume hapesira e qe do te
ishte mire e menduar te fillohej te implementohej cikli i Teknologjise se Gjelber, qofte nese vetem
edhe atehere do fillohej te implementohej do te mund te ishte mjaft, shkaku i impaktit qe do kete
ne te ardhmen. Per shkak kesaj ngritjeje te hatashme te nevojes per energji provajderet jane bere te
varur nga klientet, keshtu qe nje vetedijesim i konsumatoreve ne teresi do te bente qe provajderet
te drejtoheshin kah Teknologjia e Gjelber ne menyre qe te kishin perfitimet e tyre.
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Me diferencimin ne mes kompanive Amerikane dhe atyre Europiane te vene ne pah ne kete punim,
shpresoj te vetedijesoje me shume klientelen ne pergjithesi dhe ne kete menyre te fillohet te
mendohet per standarde globale dhe te unifikuara, qe si rrjedhoje do te tregonte qe Cloud
Computing dhe Teknologjia e Gjelber perveq qe do te rrisnin efikasitetin dhe cilesine e tyre, do te
ofronin nje ambient dhe nje garanci per nje bote shume me te paster e me te mire. Pra siq eshte
permendur edhe me larte synimi (ndoshta i vetem) i korporatave dhe i kompanive te medha eshte
perfitimi dhe zgjerimi sa me i madh i biznesit, mirepo nese secili individ fillon te vetedijesohet dhe
te kontribuoj per ambientin qofte edhe ne menyren e blerjes se paisjeve ne vleresimin se sa ato jane
te “gjelbra” atehere edhe korporatat me te medha do te fillonin te ndryshonini pikepamjet e tyre,
dhe fillimin e implementimit te teknologjise se gjelber si nje cikel i plote nga projektimi deri te
deponimi i paisjeve.
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